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In this study an attempt is made to answer the question: What is the 
significance of Pentecost and the consequent work of the Holy Spirit 
for the formation and restoration of the church in John Calvin’s 
commentary on the book of Acts? 
The primary source for this study is Calvin’s commentary on the book 
of Acts, and therefore the first chapter sketches the background to this 
work. It is proposed that Calvin’s commentary on Acts lies in the line 
of the ecclesiastical and political events in Europe during the 1540’s; it 
has as its primary focus the reformation of the church, and therefore 
has a strong anti-Papal colour. This proposition was initially born out 
of interest for the question why Calvin, after having finished his 
commentaries on the letters of the New Testament, turned his attention 
to Acts rather than to the Gospels. Subsequently, this hesitant 
proposition took on more shape when it became clear that there is a link 
between the commentary on Acts and four polemical writings of the 
1540’s, both in context and in content. This proposition was, thereafter, 
strengthened by the dedications of the commentaries to persons 
involved in the exact same context, and it was finally underlined by an 
investigation into the local situation in Geneva. It is argued that this 
context must be kept in mind while reading and examining the 
commentary on Acts. It gives a clear direction as to how Calvin wanted 
his comments to be interpreted and applied to the situation of his own 
time. 
 
Part 2 (chapters 2-4) is in a sense still introductory. Chapter 2 gives a 
foretaste of the comparative material chosen for this study – John 
Chrysostom’s sermons, Desiderius Erasmus’ Paraphrases, and 
Thomas de Vio Cajetan’s commentary, all on the book of Acts. It 
provides the reasons for choosing these three works as comparative 
material.  
Chapter 3 analyses Calvin’s view on the book of Acts, as found in the 
Argumentum as well as in the dedicatory letters to his commentary. 
According to Calvin, the benefit of the book of Acts is that it gives a 
lively picture of the effect (fructus) that Christ’s work on earth had after 
he ascended into heaven. This effect is threefold: the royal reign of 
Christ from heaven, the coming of the Spirit, and the preaching of the 
Gospel by the apostles to the ends of the earth. His view on the benefit 
of this book is primarily Christological in nature. The effects of Christ’s 
death and resurrection on earth after his ascension takes its most visible 
shape in the theme of ‘the beginning of the church’. This beginning of 
the church – also called the rebirth of the church – should not be 
understood in an absolute sense, as if the church did not exist before 
that time. Rather, it is part of a series of beginnings that is connected to 
the preceding history of God’s liberation of his people. For Calvin, 
however, the coming of Christ is the definitive aspect that raises the 
beginning of the church in Acts above any other beginning or rebirth 
of the church in the history of God’s people. 
In light of the specific question of this study, chapter 4 zooms in on 
Acts 2 in an attempt to identify what Calvin deems the unique aspect 
of Pentecost. For Calvin the unique aspect of Pentecost lies in the 
phrases “I will pour out” and “on all flesh”, in which he sees a double 
antithesis between the Old and the New Testament. The first phrase 
signifies great abundance in contrast to a more sparing distribution 
under the Law, while the second phrase indicates an immense 
multitude against the few that formerly had full participation in the 
Spirit. Under these two phrases important elements are identified that 
will return in parts 3 and 4, e.g. the distinction between the Spirit and 
the gifts that flow from him; the equipping of the apostles and their 
subsequent work of preaching and teaching; church government and 
the offices; the Word, the Gospel and doctrine; the spreading of the 
Gospel to all nations whereby the dividing wall, that separated Jews 
and Gentiles, was broken down; the relationship between the 
synagogue and the church; renewal and restoration of the church and 
its members; the church and its notae; and the sacraments. For Calvin 
Pentecost and the subsequent work of the Holy Spirit seems to have 
huge importance for the formation and reformation of the church and 
the believers. In parts 3 and 4 of this study the ‘more’ of Pentecost, as 
identified in the different aspects above (“I will pour out” and “upon 
all flesh”), are investigated further. 
 
But before getting to these central parts of the study, an intermezzo is 
inserted. The purpose of this intermezzo is to listen to the voices of 
John Chrysostom, Desiderius Erasmus and Thomas de Vio Cajetan, 
who were briefly introduced in chapter 2. It was considered beneficial 
to get a clear impression of their exposition of the book of Acts and 
their underlying exegetical methods in a separate intermezzo. 
In chapter 5 John Chrysostom’s exegetical method as well as his fifty-
five homilies on Acts are discussed. In these homilies, and following 
his exegetical method, Chrysostom tries his utmost to unlock the literal 
sense of the text by systematically going through the text in two rounds 
of exposition. Most interesting, however, is the way in which he applies 
his findings to his own time in the last, and often most extensive, part 
of every homily. In a very existential and personal way he mirrors the 
church of his own time to the church of the very beginning, and his 
own office to that of the apostles. Often this leads to a critique of the 
church and the believers of his time, and a concrete call to repentance 
and reformation. In Chrysostom one can in some cases already detect 
the seeds of what would later become common Roman doctrine, 
although in Chrysostom there is still very much the primacy of the 
Word. This is ensured by the fact that he keeps the Spirit and Christ 
close together, and this finds expression in the preaching and teaching 
of the apostles. One can understand that Chrysostom had such an 
attraction on Calvin, as these are elements that are very much present 
in the reformer’s own thinking. 
Chapter 6 deals with Erasmus’ exegetical method as well as his 
Paraphrases on Acts. Calvin explicitly refers to Erasmus 25 times in 
his commentary on Acts. These references almost exclusively pertain 
to philological issues and matters regarding the translation of the text. 
However, translation and philology is not all that Erasmus is good for. 
In the book of Acts Erasmus sees a wonderful picture being painted of 
the newborn church that serves as model and example for the church of 
his own day. Erasmus deems it important for Christians to become 
familiar with the infancy of their religion so that they may have clarity 
on what needs to happen to renew the church from its current state. 
Erasmus wants the believers to live harmoniously together, having 
peace with one another. The task of the pastors is to facilitate this peace 
by providing the flock with the food of evangelical teaching. For 
Erasmus, therefore, the peace of the church is ultimately grounded in 
the evangelical doctrine. The Holy Spirit, visibly sent on the day of 
Pentecost to supply illumination to the mind and eloquence to the 
tongue, is the heavenly power behind the preachers and their preaching. 
All of this, Erasmus hopes, will lead to the restoration of the church, a 
church that is healed of the serious sickness that was so prevalent in his 
day. 
Chapter 7 delves into the exegetical method and commentary on Acts 
by Thomas de Vio Cajetan. In Roman Catholic circles he is mostly 
remembered as the leading Thomist of his day; Protestants remember 
him for his role at Augsburg, during the opening scene of the 
Reformation. However, there is more to be said about Cajetan. His 
biblical commentaries represent a significant sixteenth-century 
development in Roman Catholicism. Cajetan had made a conscious 
decision to expound the literal sense of Scripture, a decision that would 
not have gone unnoticed among the leaders of the Reformed 
movement. This has led to a commentary that, in many senses, would 
have pleased someone like John Calvin. Cajetan expounded the literal 
and simple sense of Scripture, even drawing the consequences of this 
exposition by subtly criticizing a few Papal practices, e.g. simony. 
However, it cannot be denied that the Papal theology and doctrine 
keeps creeping into Cajetan’s exegetical work. His view on the Spirit, 
the church, the offices and the sacraments are, ultimately, not that 
different from others from the same side of the confessional fence. 
Calvin would surely also have noticed this aspect of Cajetan’s 
commentary. 
 
Part 3 is structured by the phrase “I will pour out” (and what flows from 
it – chapters 8-11), while part 4 is structured by the phrase “on all flesh” 
(and what flows from it – chapters 12-14). 
Chapter 8 discusses the object of God’s pouring out: the Holy Spirit. 
For Calvin the Spirit, although being the Gift from God and Christ, is 
in no way less than them. Besides Calvin’s explicit discussion of the 
divinity of the Spirit, this can also be seen from the fact that the Spirit 
is not only given by Christ, but also to Christ. Furthermore, Calvin 
ascribes to the Spirit titles and works that can only be true for one who 
is God. In his commentary on Acts the title of Guide (dux) is 
particularly prominent. The Spirit’s guidance through the Word as well 
as his secret guidance independent of the Word, are both indicative of 
the Spirit’s important, if not constitutive, role in the origin of the early 
church. The Spirit guides the apostles in teaching the Word and 
knowing when to perform miracles; he guides the church in 
understanding and applying the Word; he determines the direction of 
the spreading of the Word. The Spirit’s power seems to be at work at 
every juncture of the book of Acts. 
The nature of the book of Acts forces Calvin to consider and articulate 
his position on the gifts of the Spirit (chapter 9). Theology as well as 
reality play their part in determining his stance: theology, because God 
wanted to adorn the Gospel and establish the kingdom in the initial 
phase, after which the necessity of the gifts ceased (although human 
sinfulness also seems to have played its part in the cessation of the 
gifts); and reality, because the occurrence of the gifts after the initial 
stage was so rare, that one can conclude that they were only intended 
for that period. The cessation of the gifts, however, does not render 
these Scripture passages irrelevant for the sixteenth century. The 
reformer uses the fact that both the general and the extraordinary gifts 
come from the same Spirit, to move from the extraordinary to the 
general in his application. Ultimately the general gifts of faith, 
forgiveness of sins and new life are most important, and this fact, in 
Calvin’s mind, validates his application of the extraordinary gifts to the 
general life of faith of the believers.  
The offices receive significant attention in Calvin’s commentary on the 
book of Acts (chapter 10). This is not surprising when one considers 
that the book of Acts describes the origin of the church, including its 
institutions. The rebirth of the church at this critical juncture would 
necessarily also bring about a renewed form of government. Christ 
provides for this government, and he does this by distributing the 
required gifts through the Spirit. The temporary offices – those of the 
apostles, evangelists and prophets – receive more attention than in most 
of the reformer’s other commentaries. Again, this is not unexpected in 
a book, which plays itself out in the exact time frame when these offices 
were still fully functional. The permanent offices, those of elders and 
deacons, also receive the necessary attention. For Calvin the 
government of the church through the respective offices always means 
the rule of Christ through his Word; therefore, there is no authority and 
no order if the Gospel is not preached. This is what distinguishes all 
offices in the early church from the corrupt government of that time, as 
well as from the claims to authority by the Papists in Calvin’s own 
days. Human beings have no authority when they fail to govern through 
the Word. The contrary is also true: when human beings govern by 
preaching the Word, they ought to be respected and listened to.  
In the final chapter of part 3 (chapter 11), attention is given to the 
important place of the Word and doctrine. This chapter can be 
considered to be the closing piece of this part of the study. It started 
with a discussion of the Holy Spirit, the One that was poured out on the 
day of Pentecost. It continued with the gifts and the offices, which flow 
from the inexhaustible spring, the Spirit. And it finds its way back to 
the Spirit via the sword of the Word. These two, Spirit and Word, are 
inseparable for the reformer of Geneva. Calvin dismisses the fanatics 
who call on the Spirit in order to reject external teaching. He also 
refutes the Papists who are as far distant as hell is from heaven from 
retaining the purity of doctrine. And he finds the true church only 
through the guidance of the Spirit, who says that the church is to be 
found where the simplicity of the doctrine, as handed down by the 
apostles, flourishes. 
 
In part 4 the phrase “upon all flesh” leads Calvin to a discussion of the 
distinction between the Jews and the Gentiles (chapter 12). For Calvin 
the calling of the Gentiles, and the accompanying breaking down of the 
dividing wall, is one of the outstanding characteristics that 
distinguishes the Old from the New Testament. Pentecost means an 
outpouring of the Spirit of Christ, not only on the Jews, but on all flesh, 
Jews and Gentiles alike. The same Spirit of faith unites the Gentiles to 
the Jews and gathers them together into the one body of the church. 
This is, for the reformer of Geneva, an important element in the 
restoration of the church. In fact, restoration cannot happen without the 
Gentiles. The church of the New Testament is inconceivable without 
the inclusion of the Gentiles. 
Chapter 13 contains a discussion of the church proper. The central 
motives used by Calvin to describe the church in this specific 
commentary, are the motives of the building, the body and the 
kingdom. The rebuilt house, the revivified body and the restored 
kingdom are the lenses through which he sees the beginning of the 
church in the golden age of the apostles, and as it subsequently returns 
in the church of the sixteenth century. In the second half of this chapter 
Calvin’s view on the true and the false church, the marks by which the 
true church can be distinguished, and the concept of sects are discussed. 
In doing this, the reformer constantly does battle against the Papists, 
whom he considers to be a dividing sect, the false church, and the ones 
who persecute the true believers. 
Although chapter 14 is called ‘the sacraments’, it deals more with 
baptism than the Lord’s Supper. Also, in his commentary on Acts 
Calvin is much more concerned with establishing the true nature of the 
sacraments, than with a discussion of practical matters surrounding the 
sacraments. As long as the nature of these aids is kept in mind, Calvin 
allows freedom to the church to use different rites of administering the 
sacraments. Calvin also emphasizes that Christ (the Author of the 
sacraments) and the Spirit (the One who applies the promises contained 
in the sacraments) have priority over the human ministers. This is the 
basis for his argument that there is no fundamental difference between 
the baptism of John and that of Jesus Christ, except that John as human 
being can only administer the sign, whereas Jesus Christ presents us 
with the thing signified. 
 
In the conclusion to this study a brief comparison is made between 
Calvin’s ecclesiology as found in his Institutes, and the ecclesiological 
elements found in his commentary on Acts. The purpose is to ascertain 
whether Calvin’s ecclesiology in his commentary on the book of Acts, 
specifically in light of the event of Pentecost, might enrich and qualify 
– and maybe even differ from – his ecclesiology as found in the last 
book of the Institutes. The conclusion is that the commentary on Acts 
enriches the reformer’s ecclesiology in ways not possible if we only 
had the Institutes. The sum of Calvin and the sum of Calvinism 
certainly needs more than just the Institutes. It also needs the letters, 
the sermons, the tracts, and certainly also the commentaries. Calvin’s 
commentary on Acts has shown the dynamic of his doctrine of the 
church, enlivening his ecclesiology with elements not present or not as 
explicitly present in the Institutes. These are elements worthy of 




In deze studie wordt een poging gedaan om de volgende vraag te 
beantwoorden: wat is het belang van Pinksteren en het daaropvolgend 
werk van de Heilige Geest voor de formatie en reformatie van de kerk 
in Johannes Calvijns commentaar op het boek Handelingen? 
De primaire bron voor deze studie is Calvijns commentaar op het boek 
Handelingen, en daarom levert hoofdstuk 1 de nodige achtergrond 
informatie voor dit werk. Mijn suggestie is dat Calvijns commentaar 
op Handelingen in het verlengde ligt van het kerkelijke en politieke 
gebeuren in Europe gedurende de 1540’s; het heeft de reformatie van 
de kerk als focus, en heeft daarom een sterke anti-Roomse kleur. Deze 
gedachte werd geboren uit interesse voor de vraag waarom Calvijn, 
nadat hij zijn commentaren op de brieven van het Nieuwe Testament 
heeft voltooid, niet aan de Evangeliën maar aan Handelingen was 
begonnen. Vervolgens kreeg deze gedachte meer vorm toen het 
duidelijk werd dat er een connectie bestaat tussen de commentaar op 
Handelingen en vier polemische geschriften uit de 1540’s, zowel in 
context als inhoud. Daarna werd deze gedachte verder versterkt door 
de adressering van de verschillende delen van de commentaar aan 
mensen die betrokken waren bij dezelfde context, en het werd 
uiteindelijk bevestigd door een onderzoek naar de plaatselijke 
omstandigheden in de stad Geneve. Ik beargumenteer dat deze context 
in gedachten moet worden gehouden bij het lezen en bestuderen van de 
commentaar op Handelingen. Het geeft duidelijk aan hoe Calvijn wilde 
dat zijn commentaar begrepen en toegepast diende te worden in zijn 
eigen tijd.  
 Deel 2 (hoofdstukken 2-4) is in zekere zin nog inleidend van aard. 
Hoofdstuk 2 geeft een voorproef van het vergelijkend materiaal dat 
gekozen is voor deze studie – Johannes Chrysostomus’ preken, 
Desiderius Erasmus’ Paraphrases, en Thomas de Vio Cajetans 
commentaar, allemaal op het boek Handelingen. Dit hoofdstuk geeft de 
redenen waarom deze drie werken als vergelijkend materiaal gekozen 
zijn.  
Hoofdstuk 3 analyseert Calvijns visie op het boek Handelingen, zoals 
dat gevonden wordt in het Argumentum en in de onderscheiden 
adresseringbrieven. Volgens Calvijn is de waarde van het boek 
Handelingen, dat het ons een levendig plaatje geeft van het effect dat 
Christus’ werk had na zijn hemelvaart. Dit effect is drieledig: de 
koninklijke heerschappij van Christus vanuit de hemel, de komst van 
de Geest, en de prediking van het evangelie door de apostelen. Calvijns 
visie op de waarde van dit boek is daarom vooral Christologisch van 
aard. De gevolgen van Christus’ dood en opstanding op aarde na zijn 
hemelvaart vinden hun meest zichtbare vorm in het thema ‘het begin 
van de kerk’. Het begin van de kerk – ook wel genoemd ‘de 
wedergeboorte van de kerk’ – moet niet in absolute zin begrepen 
worden, alsof de kerk voor die tijd niet zou hebben bestaan. Het is 
eerder deel van een serie van nieuwe geboortes die deel uitmaakt van 
de voorafgaande geschiedenis van Gods bevrijding van zijn volk. 
Hoewel, voor Calvijn is de komst van Christus het bepalend aspect 
waardoor de nieuwe geboorte van de kerk in Handelingen boven de 
andere geboortes van de kerk in de geschiedenis van Gods volk 
uitstijgt.  
In het licht van de vraag van deze studie wordt in hoofdstuk 4 ingegaan 
op Handelingen 2 met het doel om te identificeren wat Calvijn als het 
eigene van Pinksteren beschouwt. Voor Calvijn ligt het eigene van 
Pinksteren in de woorden “ik zal uitgieten” en “over alle mensen”. 
Hierin ziet hij een dubbele antithese tussen het Oude en het Nieuwe 
Testament. De eerste uitdrukking betekent grote overvloed in 
tegenstelling tot een meer beperkte verspreiding onder de wet, terwijl 
de tweede uitdrukking een grote menigte betekent tegenover weinigen 
die voorheen deel hadden in de volheid van de Geest. Met behulp van 
deze twee uitdrukkingen komen we belangrijke zaken op het spoor die 
in deel 3 en 4 van deze dissertatie weer terug zullen komen. Hieronder 
valt, bijvoorbeeld, het onderscheid tussen de Geest en de gaven die van 
hem uitgaan; de toerusting van de apostelen en hun werk van prediking 
en onderricht; kerkregering en de ambten; het Woord, het Evangelie en 
de leer; de verspreiding van het Evangelie naar alle volken waardoor 
de muur van vijandschap, die scheiding maakte tussen Joden en 
heidenen, afgebroken werd; de verhouding tussen synagoge en kerk; 
vernieuwing en herstel van de kerk en haar leden; de kerk en haar 
notae; en de sacramenten. Voor Calvijn heeft Pinksteren en het werk 
van de Geest grote consequenties voor de formatie en reformatie van 
de kerk en de gelovigen. In deel 3 en 4 van deze studie wordt het ‘meer’ 
van Pinksteren, zoals beschreven in de uitdrukkingen ‘ik zal uitgieten’ 
en ‘over alle mensen’, verder onderzocht.  
 
Maar voordat we aan dit centrale deel van de studie toekomen, wordt 
er eerst een intermezzo ingevoegd. Het doel van dit intermezzo is om 
te luisteren naar de stemmen van Johannes Chrysostomus, Desiderius 
Erasmus en Thomas de Vio Cajetan, die al in hoofdstuk 2 zijn 
geïntroduceerd. Het is verhelderend om in een apart intermezzo een 
goede indruk te krijgen van hun uitleg van het boek Handelingen en de 
daarbij gebruikte exegetische methode. 
In hoofdstuk 5 worden de exegetische methode en de vijf-en-vijftig 
preken over Handelingen van Johannes Chrysostomus besproken. In 
deze preken probeert Chrysostomus om de letterlijke betekenis van de 
tekst te ontsluiten door in twee rondes systematisch door de tekst heen 
te lopen. Het meest interessante is echter de manier waarop hij, in het 
laatste en meest uitgebreide deel van elke preek, zijn bevindingen op 
zijn eigen tijd toepast. Op een persoonlijke manier spiegelt hij de kerk 
van zijn eigen tijd aan de kerk van het begin, en zijn eigen ambt aan dat 
van de apostelen. Vaak leidt het tot kritiek op de kerk en de gelovigen 
van zijn tijd, en een concrete oproep tot bekering en reformatie. Bij 
Chrysostomus is in bepaalde gevallen al het zaad zichtbaar van wat 
later algemene Roomse leer zou worden, maar bij Chrysostomus heeft 
het Woord zeker nog voorrang. Dit wordt gegarandeerd door het feit 
dat hij de Geest en Christus dicht bij elkaar houdt, en dit vindt 
uitdrukking in de prediking en onderricht van de apostelen. Het is 
daarom te begrijpen waarom Chrysostomus zo’n aantrekkingskracht op 
Calvijn uitoefende, want dit waren elementen die centraal stonden in 
het denken van de reformator.  
Hoofdstuk 6 gaat over Erasmus’ exegetische methode en zijn 
Paraphrases op Handelingen. In zijn commentaar op Handelingen 
verwijst Calvijn 25 keer expliciet naar Erasmus, bijna uitsluitend in 
verband met taalkundige aspecten. Maar dat is niet het enige waar 
Erasmus van nut is. In het boek Handelingen ziet Erasmus een prachtig 
schilderij van de wedergeboren kerk die als een model en voorbeeld 
dient voor de kerk van zijn dagen. Erasmus acht het belangrijk dat 
Christenen de oorsprong van hun godsdienst leren kennen, zodat ze 
daardoor kunnen weten wat er moet gebeuren om de kerk in haar 
huidige omstandigheden te vernieuwen. Erasmus wil dat de gelovigen 
in harmonie en vrede met elkaar leven. De taak van de predikers is om 
in deze vrede te voorzien door de kudde het gezonde voedsel van het 
evangelische leer te schenken. Voor Erasmus is de vrede van de kerk 
dus geworteld in het evangelische leer. De Heilige Geest, zichtbaar 
gezonden op Pinksteren om verlichting van het verstand en 
welsprekendheid van tong te geven, is de hemelse kracht achter de 
predikers en hun prediking. Erasmus hoopt dat dit allemaal zal leiden 
tot het herstel van die kerk.  
Hoofdstuk 7 gaat over de exegetische methode en de commentaar op 
Handelingen van Thomas de Vio Cajetan. In Roomse kringen wordt hij 
vooral beschouwd als de leidinggevende Thomist van zijn dagen; de 
Protestanten onthouden hem vooral vanwegen zijn rol in Augsburg, 
tijdens de openingsscène van de Reformatie. Maar er valt meer te 
zeggen over Cajetan. Zijn commentaren op de bijbel 
vertegenwoordigen een merkwaardige ontwikkeling in het Rooms 
Katholicisme van de zestiende eeuw. Cajetan heeft er doelbewust voor 
gekozen om de Schrift letterlijk uit te leggen, een beslissing die de 
leiders van de Reformatie zeker is opgevallen. Dit leidde tot een 
commentaar die in veel opzichten een man als Calvijn zou bevallen. 
Cajetan legt nadruk op de letterlijke en eenvoudige betekenis van de 
Schrift, en daaruit trekt hij zelfs de consequenties door subtiel kritiek 
te leveren op bepaalde Roomse gebruiken, bijv. simonie. Het valt 
echter niet te ontkennen dat de Roomse theologie en leer telkens in 
Cajetan’s exegese doorwerkt. Zijn visie op de Geest, de kerk, de 
ambten en de sacramenten verschilt uiteindelijk niet zo veel van andere 
tijdgenoten in de Roomse kerk. Dit aspect is bepaald niet aan Calvijn 
voorbijgegaan. 
 
Deel 3 wordt gevormd door de uitdrukking “ik zal uitgieten” (en alles 
wat daaruit voortvloeit – hoofdstukken 8-11), en deel 4 wordt gevormd 
door de uitdrukking “over alle mensen” (en wat daaruit voortvloeit – 
hoofdstukken 12-14).  
In hoofdstuk 8 wordt het voorwerp van Gods uitgieten besproken: de 
Heilige Geest. Hoewel de Geest een Gave van God en van Christus is, 
is Hij voor Calvijn niet minder dan de Vader en de Zoon. Behalve dat 
Calvijn expliciet de godheid van de Geest bespreekt, blijkt dit ook uit 
het feit dat de Geest niet alleen door Christus is gegeven, maar ook aan 
Christus. Verder kent Calvijn aan de Geest namen en werken toe die 
alleen geldig kunnen zijn voor iemand die werkelijk God is. In zijn 
commentaar op Handelingen is de titel ‘Gids’ bijzonder prominent. De 
leiding van de Geest door het Woord zowel als zijn verborgen leiding 
los van het Woord, geven aan hoe belangrijk de Geest voor Calvijn is 
in de oorsprong van de vroege kerk. De Geest leidt de apostelen in het 
onderricht van het Woord en stuurt hen in het bepalen van een moment 
om een wonder te verrichten; hij leidt de kerk in het verstaan en 
toepassen van het Woord; hij bepaalt de richting waarin het Woord zich 
verspreidt. Het lijkt overduidelijk, dat de kracht van de Geest 
werkzaam is op elk moment in het boek Handelingen.  
De aard van het boek Handelingen dwingt Calvijn om na te denken 
over zijn visie op de gaven van de Geest (hoofdstuk 9). Zowel de 
theologie als ook de werkelijkheid spelen een rol om zijn visie te 
bepalen: de theologie, omdat God het Evangelie wilde versieren en zijn 
koninkrijk in de beginfase wilde bevestigen, waarna de noodzaak van 
de gaven verdween; en de werkelijkheid, want de aanwezigheid van de 
gaven na deze beginfase bleek zo zeldzaam te zijn dat we daaruit 
kunnen afleiden dat de gaven voor die periode bestemd waren. Het 
ophouden van de gaven betekent echter niet dat deze Schriftgedeelten 
niet meer relevant voor de zestiende eeuw zouden zijn. De hervormer 
gebruikt het feit dat zowel de algemene als de bijzondere gaven van 
dezelfde Geest komen, om van het bijzondere naar het algemene te 
gaan in zijn toepassing. Ten slotte zijn de algemene gaven van geloof, 
vergeving en nieuw leven het belangrijkste, en dat rechtvaardigt, 
volgens Calvijn, om de buitengewone gaven toe te passen als 
betrekking hebbend op het algemene geloofsleven van de gelovigen.  
De ambten ontvangen bijzondere aandacht in Calvijns commentaar op 
het boek Handelingen (hoofdstuk 10). Dit is niet verwonderlijk als we 
bedenken dat het boek Handelingen de oorsprong van de kerk, inclusief 
haar instellingen, beschrijft. De wedergeboorte van de kerk op dit 
kritisch punt moet eenvoudig wel leiden tot een vernieuwd vorm van 
kerkregering. Christus voorziet hierin, en Hij doet dit door de vereiste 
gaven door zijn Geest uit te delen. De tijdelijke gaven – apostelen, 
evangelisten en profeten – krijgen meer aandacht dan in de meeste 
andere commentaren van Calvijn. Ook dit is niet verwonderlijk in een 
boek dat zich afspeelt in de exacte periode waarin deze ambten nog 
actief waren. De permanente ambten, die van ouderlingen en diakenen, 
ontvangen ook de nodige aandacht. Voor Calvijn betekent de regering 
van de kerk door de ambten altijd de regering van Christus door zijn 
Woord. Er bestaat daarom geen gezag en geen orde als het Evangelie 
niet wordt gepredikt. Dit onderscheidt alle ambten in de vroege kerk 
van de corrupte regering van die tijd, maar ook van alle aanspraken op 
gezag door de Roomsen in Calvijns eigen dagen. Mensen hebben geen 
gezag als ze niet door het Woord regeren. Het omgekeerde is ook waar: 
wanneer mensen door de prediking van het Woord regeren, moet er 
naar hen geluisterd worden.  
In het laatste hoofdstuk van deel 3 (hoofdstuk 11) wordt aandacht 
besteed aan het belang van Woord en leer. Dit hoofdstuk functioneert 
als de afsluiting van dit deel van de studie. Het begon met een 
behandeling van de Heilige Geest die was uitgegoten op de 
Pinksterdag. Vervolgens werden de gaven en de ambten, die uit de 
Geest vloeien, besproken. En we komen uiteindelijk weer terug bij de 
Geest via het zwaard van het Woord. Voor de hervormer van Geneve 
zijn deze twee, Geest en Woord, onafscheidelijk. Calvijn verwerpt de 
fanatici die zich op de Geest beroepen om daardoor uitwendig 
onderricht te kunnen verwerpen. Hij verwerpt ook de Roomsen die in 
het behoud van de zuivere leer zo ver weg zijn als de hel van de hemel. 
Verder vindt hij de ware kerk alleen door de leiding van de Geest, die 
zegt dat de kerk gevonden wordt daar waar de eenvoudige leer bloeit.  
 
In deel 4 leidt de uitdrukking “over alle mensen” Calvijn tot een 
discussie over het onderscheid tussen Joden en heidenen (hoofdstuk 
12). Voor Calvijn is een van de kenmerken die het Oude van het 
Nieuwe Testament onderscheidt de roeping van de heidenen, en het 
daarmee gepaardgaand afbreken van de muur van vijandschap. 
Pinksteren betekent een uitstorting van de Geest van Christus, niet 
alleen over Joden, maar over alle mensen, Joden en heidenen. Dezelfde 
Geest verenigt de heidenen met de Joden en brengt ze allemaal samen 
in het ene lichaam van de kerk. Dit is voor de hervormer een belangrijk 
element in het herstel van de kerk. Zonder de heidenen kan er geen 
herstel zijn. De kerk van het Nieuwe Testament is ondenkbaar zonder 
de insluiting van de heidenen.  
Hoofdstuk 13 bevat een behandeling van de kerk. Calvijn gebruikt in 
deze commentaar enkele centrale motieven om de kerk mee te 
beschrijven: het gebouw, het lichaam, en het koninkrijk. Het 
herbouwde huis, het levend gemaakte lichaam, en het herstelde 
koninkrijk zijn de lenzen waardoor Calvijn het begin van de kerk in 
deze gouden eeuw van de apostelen bekijkt, en zoals het vervolgens in 
de kerk van de zestiende eeuw terugkeert. In de tweede helft van dit 
hoofdstuk wordt Calvijns visie op de ware en de valse kerk, op de 
kenmerken van de ware kerk, en op het begrip ‘sekte’ behandeld. In 
zijn behandeling van deze zaken is Calvijn constant aan het strijden 
met de Roomse kerk.  
Hoewel hoofdstuk 14 ‘de sacramenten’ heet, gaat het meer over de 
doop dan over het avondmaal. Verder is Calvijn in zijn commentaar er 
meer op uit om de ware aard van de sacramenten te bepalen, dan om 
allerlei praktische zaken rondom de sacramenten te regelen. Zolang 
mensen de aard van deze hulpmiddelen in gedachten houden, laat 
Calvijn vrijheid aan de kerk om verschillende gebruiken van bediening 
erop na te houden. De reformator benadrukt ook dat Christus (de auteur 
van de sacramenten) en de Geest (degene die de beloften in de 
sacramenten toepast) belangrijker zijn dan de menselijke dienaren. Dit 
is ook de basis voor zijn argument dat er fundamenteel geen verschil 
bestaat tussen de doop van Johannes en de doop van Jezus Christus, 
behalve dat Johannes als mens alleen het teken bedient, terwijl Christus 
ons de inhoud van wat er uitgebeeld wordt Zelf geeft.  
 
In de conclusie van deze studie maak ik een korte vergelijking tussen 
Calvijns ecclesiologie zoals gevonden in zijn Institutie, en de 
ecclesiologische elementen die ik ontdekt heb in zijn commentaar op 
Handelingen. Het doel is om te bepalen of Calvijns ecclesiologie in zijn 
commentaar mogelijk een verrijking en kwalificatie – en zelfs een 
verschil – kan bieden tot zijn ecclesiologie zoals gevonden in het laatste 
boek van zijn Institutie. Aan het einde van deze studie is de conclusie 
van mijn onderzoek dat de commentaar op Handelingen een verrijking 
geeft aan de ecclesiologie van Calvijn, iets dat niet mogelijk was 
geweest als we alleen maar zijn Institutie hadden. De som van Calvijn 
heeft meer nodig dan alleen de Institutie. Het heeft de brieven, de 
preken, de traktaten, en zeker ook de commentaren nodig. Calvijns 
commentaar op Handelingen laat de dynamiek zien van zijn leer over 
de kerk, en het verlevendigt zijn ecclesiologie met elementen die niet 
of niet zo expliciet aanwezig zijn in de Institutie. Dit zijn elementen die 
het overwegen waard zijn in een ecclesiologie voor de een-en-
twintigste eeuw.  
 
